KINH TÖ ÍCH PHAÏM THIEÂN SÔÛ VAÁN

**QUYEÅN 4**

**Phaåm 12: XÖNG TAÙN**

Baáy giôø, Ñeá Thích, Phaïm vöông, Töù Thieân vöông ñeàu ôû trong chuùng hoäi, lieàn duøng hoa trôøi tung raûi leân treân choã Ñöùc Phaät vaø thöa:

–Baïch Theá Toân! Neáu caùc thieän nam, thieän nöõ nghe Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi thuyeát giaûng phaùp nhö theá maø tin, hieåu thì neân bieát ngöôøi ñoù coù theå phaù tröø ñöôïc caùc thöù ma oaùn. Vì sao? Vì söï thuyeát phaùp cuûa Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi hoâm nay coù theå döùt tröø heát thaûy nhöõng voïng töôûng, taø kieán.

Baïch Theá Toân! Neáu coù thieän nam, thieän nöõ nghe phaùp naøy maø khoâng sôï haõi, neân bieát ngöôøi ñoù chaúng phaûi töø coâng ñöùc nhoû maø ñaït ñöôïc. Neáu nhöõng nôi choán coù kinh naøy thì neân bieát caùc choã aáy luoân coù chö Phaät hoä nieäm vaø thoï duïng. Neáu nôi naøo ñang nghe kinh naøy thì neân bieát ñoù cuõng laø nôi ñang chuyeån phaùp luaân. Nhöõng xoùm laøng, thoân aáp, nuùi röøng, ñoàng troáng, chuøa thaùp, Taêng phöôøng, nôi kinh haønh… naøo coù caát giöõ kinh naøy, thì caùc thöù ma, haøng ngoaïi ñaïo, nhöõng ngöôøi tham chaáp khoâng theå phaù hoaïi, nhieãu loaïn.

Baïch Theá Toân! Neáu ngöôøi ôû quaù khöù ñaõ töøng cuùng döôøng nhieàu chö Phaät thì môùi coù theå laõnh hoäi ñöôïc kinh naøy.

Baïch Theá Toân! Chuùng con chính nhôø nôi kinh naøy maø ñaït ñöôïc aùnh saùng trí tueä nhöng khoâng theå ñeàn ñaùp aân ñöùc cuûa Phaät, Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi vaø Phaïm thieân Tö Ích.

Baïch Theá Toân! Chuùng con ñöôïc nghe töø kinh naøy neân ñoái vôùi caùc vò Phaùp sö luoân sinh töôûng nieäm veà Ñöùc Theá Toân. Chuùng con thöôøng theo haàu ngöôøi giaûng thuyeát kinh ñoù, baäc aáy thöôøng ñöôïc uûng hoä cuûa chö Thieân. Neáu coù ngöôøi bieân cheùp kinh aáy thaønh saùch thì khi ñoïc tuïng, giaûng thuyeát seõ coù voâ löôïng chö Thieân vì nghe phaùp neân

ñeán choã ngöôøi aáy.

# M

**Phaåm 13: CA NGÔÏI COÂNG ÑÖÙC**

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân khen ngôïi Ñeá Thích, Phaïm vöông, Töù Thieân vöông vaø ñaïi chuùng:

–Laønh thay, laønh thay! Nhö lôøi caùc oâng noùi. Neáu trong tam thieân ñaïi thieân theá giôùi ñaày caùc thöù chaâu baùu choïn laøm moät phaàn, coâng ñöùc cuûa ngöôøi nghe kinh naøy ñaït ñöôïc choïn laøm moät phaàn, thì phöôùc ñöùc cuûa ngöôøi nghe kinh naøy hôn haún phöôùc ñöùc kia. Gaùc qua phaàn vöøa neâu aáy. Neáu ôû trong haèng haø sa soá theá giôùi khaép möôøi phöông cuõng ñaày caùc thöù chaâu baùu, thì coâng ñöùc ñaït ñöôïc cuûa ngöôøi nghe ñöôïc kinh naøy vaãn hôn haún phöôùc ñöùc kia.

Naøy caùc thieän nam! Neáu ngöôøi muoán ñöôïc nhieàu coâng ñöùc thì neân laõnh hoäi kinh naøy. Neáu muoán coù ñöôïc saéc thaân ñoan nghieâm, cuûa caûi giaøu coù, nhieàu quyeán thuoäc, töï taïi, ñaày ñuû moïi söï an laïc cuûa haøng trôøi, ngöôøi, tieáng khen, hoïc roäng, nhôù nhieàu, chaùnh haïnh kieân coá, oai nghi, ba hoïc giôùi, ñònh, tueä, thoâng suoát caùc kinh saùch, muoán coù ñöôïc caùc baäc Thieän tri thöùc, muoán ñaït ñöôïc ba Minh, saùu Thoâng, taát caû phaùp thieän, muoán ñaït ñöôïc ñaïo quaû Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc, muoán ñem laïi an vui cho taát caû chuùng sinh, muoán Nieát- baøn thì phaûi neân laõnh hoäi, thoï trì, ñoïc tuïng kinh naøy, theo ñuùng nhö phaùp maø tu taäp, giaûng thuyeát cho moïi ngöôøi.

Naøy Thieän nam! Neáu ngöôøi thöïc haønh kinh naøy Nhö Lai taát thaáy ngöôøi ñoù ñaït ñöôïc ñaày ñuû nhöõng dieäu laïc nhö vaäy.

Naøy caùc thieän nam! Nay ta noùi roõ cho chö vò bieát, neáu ngöôøi naøo ñöôïc nghe kinh naøy, hoaëc töø nôi caùc baäc Hoøa thöôïng, A-xaø-leâ, thì ta khoâng thaáy coù vaät duïng cuùng döôøng naøo cuûa theá gian coù theå baùo ñaùp aân ñöùc cuûa nhöõng vò ñoù ñöôïc. Phaùp aáy laø vöôït khoûi theá gian neân söï cuùng döôøng cuûa theá gian khoâng theå baùo ñaùp ñuû. Phaùp ñoù vöôït qua theá gian, neân nhöõng taøi vaät cuûa theá gian khoâng theå baùo ñaùp ñöôïc. Phaùp aáy laø khoâng caáu nhieãm neân caùc vaät nhieãm oâ khoâng theå ñeàn ñaùp ñöôïc.

Naøy caùc thieän nam! Phaùp ñoù thì khoâng gì coù theå baùo ñaùp ñöôïc,

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

chæ coù moät vieäc laø ñuùng nhö lôøi daïy maø tu taäp, hoaëc ngöôøi ôû trong phaùp aáy coù theo ñuùng nhö lôøi daïy maø tu haønh, thì ñoù goïi laø baùo ñaùp aân ñöùc cuûa Thaày, cuõng laø cung kính ñoái vôùi Thaày, laø söï baùo aân hoaøn toaøn thanh tònh.

Ñoù goïi laø ngöôøi xöùng ñaùng nhaän caùc vaät cuùng döôøng nôi tín

thí.

Ñoù goïi laø thuaän theo lôøi noùi cuûa Nhö Lai, tuøy thuaän söï chæ daïy

cuûa Nhö Lai.

Goïi laø vöôït qua caùc doøng sinh töû.

Goïi laø thoaùt khoûi caùc ñöôøng nguy hieåm. Goïi laø döïng laäp ngoïn côø phaùp thuø thaéng. Goïi laø phaù tan quaân ñòch.

Goïi laø sö töû chuùa vì khoâng coøn lo sôï.

Goïi laø baäc töôïng vöông vì taâm luoân hoøa dieäu.

Goïi laø ngöu vöông vì caùc luaän sö ngoaïi ñaïo khoâng theå huûy hoaïi

ñöôïc. sinh. dieäu.

Goïi laø baäc y vöông vì coù khaû naêng chöõa trò caùc beänh cuûa chuùng Goïi laø baäc khoâng coøn sôï haõi vì coù theå giaûng thuyeát phaùp thaâm Goïi laø baäc ñaày ñuû haïnh xaû vì xaû boû caùc thöù phieàn naõo.

Goïi laø baäc trì giôùi thanh tònh, vì thaønh töïu troïn veïn caùc phaùp

thieän.

Goïi laø baäc nhaãn nhuïc lôùn, vì xa lìa ngaõ vaø ngaõ sôû.

Goïi laø baäc ñaït ñöôïc naêng löïc ñaïi tinh taán vì trong voâ löôïng kieáp taâm khoâng heà meät moûi.

Goïi laø baäc ñaày ñuû thieàn ñònh, vì thöôøng giöõ chaùnh nieäm, truù taâm taïi moät choã.

Goïi laø baäc coù trí tueä lôùn vì thoâng hieåu hoaøn toaøn caùc caâu, nghóa ngoân thuyeát.

Goïi laø baäc coù ñuû coâng ñöùc lôùn, vì duøng voâ löôïng phöôùc ñöùc ñeå trang nghieâm thaân töôùng.

Goïi laø baäc coù oai ñöùc lôùn vì coù theå che khuaát taát caû aùnh saùng cuûa maët trôøi, maët traêng.

Goïi laø baäc ñaïi löïc vì coù theå giöõ gìn möôøi dieäu löïc cuûa chö Phaät.

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

Goïi laø baäc maây lôùn vì coù theå laøm chaán ñoäng vôùi tieáng saám phaùp.

Goïi laø baäc taïo neân möa lôùn vì coù theå dieät tröø caùc thöù phieàn naõo caáu nhieãm.

Goïi laø baäc taïo neân nhaø cöûa vì coù theå ñöa ñeán Nieát-baøn.

Goïi laø baäc cöùu giuùp lôùn, vì ñaõ cöùu ñoä moïi söï lo sôï veà sinh töû.

Goïi laø aùnh saùng cuûa ñeøn toû vì xa lìa moïi neûo toái taêm cuûa voâ minh.

Goïi laø nôi choán quy veà, vì laø choã nöông töïa khieán cho caùc ma sôï haõi.

Goïi laø ñaïo roát raùo cuûa chuùng sinh.

Goïi laø baäc chöùng ñaéc quaû vò, vì an toïa nôi ñaïo traøng. Goïi laø baäc ñaõ ñaït ñöôïc Phaùp nhaõn.

Goïi laø baäc thaáy roõ taùnh nhö cuûa caùc phaùp. Goïi laø baäc nhaän bieát töôùng cuûa phaùp khoâng. Goïi laø baäc an truï nôi ñaïi Bi.

Goïi laø baäc an laäp ñaïi Töø.

Goïi laø baäc khoâng töø boû taát caû chuùng sinh. Goïi laø baäc khoâng tu taäp theo phaùp nhoû.

Goïi laø baäc höôùng ñeán Ñaïi thöøa. Goïi laø baäc tröø boû caùc thöù ñieân ñaûo.

Goïi laø baäc ñaït ñöôïc bình ñaúng troïn veïn. Goïi laø baäc nhaäp vaøo phaùp vò.

Goïi laø baäc an truù nôi ñaïo traøng. Goïi laø baäc dieät tröø caùc ma.

Goïi laø baäc chuyeån phaùp luaân.

Caùc thieän nam! Nhö Lai neáu duøng moät kieáp hoaëc chöa ñöôïc moät kieáp ñeå taùn döông, khen ngôïi veà coâng ñöùc cuûa ngöôøi theo ñuùng phaùp tu taäp cuõng khoâng theå cuøng taän, duø bieän taøi cuûa Nhö Lai laø voâ taän.

# M

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)